چگونگی سرمایه گذاری خارجی در کره شمالی: سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت در سرمایه گذاری

بررسی قانون سرمایه‏گذاری خارجی کره شمالی‏ نشان می‏دهد که به‏طور کلی سرمایه‏گذاریهای مستقیم‏ خارجی در کره شمالی تنها در منطقه‏های آزاد آن کشور امکان‏پذیر است.ازاین‏رو بیشتر سرمایه‏گذاریهایی که‏ توسط خارجیان در کره شمالی انجام پذیرفته از نوع‏ مشارکت در سرمایه‏گذاری است و نه سرمایه‏گذاری‏ مستقل.سرمایه‏گذاریهائی که براساس قراردادهای ویژه‏ و استاندارد بین سرمایه‏گذار خارجی و دولت یا بخش‏ خصوصی منعقد می‏شود و در هر حال تحت نظارت کامل‏ دولت است.

ناگفته نماند که نکته درخور توجه اینکه برخی‏ صاحبنظران بر این باورند که این نوع سرمایه‏گذاری و به‏ بیان ساده‏تر مشارکت در سرمایه‏گذاری برای کشورهای‏ در حال توسعه به مراتب بهتر از سرمایه‏گذاریهای مستقیم‏ و تمام عیار خارجی است.طرفداران این نظر بر این باورند که مشارکت در سرمایه‏گذاری از تداوم به مراتب بیشتری‏ در مقایسه با سرمایه‏گذاری مستقیم و تمام عیار خارجی‏ برخوردار است.دلیل این گروه برای اثبات این ادعا آنست که در سرمایه‏گذاریهای مستقیم و تمام عیار که به احتمال‏ ممکن است توسط صاحبان سرمایه‏هایی که به لحاظ وخامت و اوضاع کشور خود،در کشور رو به توسعه یا پذیرای‏ سرمایه،سرمایه‏گذاری می‏کنند،به مجرد بهبود اوضاع در کشور خود به کشور خویش باز گردند و دوباره سرمایه‏ها را به‏ کشور خود بازگردانند و لذا بدین‏سان موجبات اختلال در اقتصاد کشور را سبب شوند،در حالیکه چنانچه جذب‏ سرمایه‏های خارجی برای سرمایه‏گذاری به صورت‏ مشارکت در سرمایه‏گذاری مورد اقدام قرار گیرد چنین‏ وضعیتی بروز نخواهد کرد.

بدیهی است برخی نیز بر باوری دیگرنه و به درستی‏ سرمایه‏گذاری مستقیم و تمام عیار خارجی را برای طرفین‏ به مراتب سودمندتر می‏پندارند،زیرا صاحب سرمایه که از آگاهی و دانش فنی و تولیدی به مراتب بیشتری در مقایسه‏ با طرف مقابل برخوردار است،توان بهره‏گیری سریع‏تر و بیشتری از سرمایه‏گذاری را دارا می‏باشد و لذا سرمایه‏گذاری منجر به موفقیت بیشتری خواهد شود و بازگشت سرمایه نیز به این سادگیها که تصور می‏رود نیست.

بهرحال نمونه بارز این ادعا را می‏توان در جذب‏ سرمایه‏های خارجی در کشورهای آسیایی جنوب شرقی، به ویژه کره،مالزی،اندونزی،تایوان،سنگاپور،هنگ‏کنگ‏ ملاحظه کرد که در مقایسه با جذب سرمایه در کشورهایی‏ که بیشتر در راه جذب مشارکت فعالیت دارند،و از جمله‏ همین کره شمالی مورد اشاره قرارداد.ازاین‏رو برای آگاهی‏ هرچه بیشتر دست‏اندرکاران از چگونگی نگرش نظامهای‏ متمرکز دولتی در خصوص جذب سرمایه‏های خارجی،به‏ نظر می‏رسد مروری در قانون جذب سرمایه‏گذاری‏ خارجی کره شمالی در فرصت مناسب دیگری خالی از فایده نباشد.به ویژه آنکه این شیوه در بیشتر کشورهای‏ روبه رشد و فاقد نظام متمرکز دولتی از رواج درخور توجه‏ و چشمگیر برخوردار است.